|  |
| --- |
| **1 Pet. 3:8-16****“Lewe voorbeeldig, gereed om te vertel...”***Andries Burger, GK Pinetown, 19 Julie 2020 (Covid-19 vlak 3 samekoms)* |

*Sing: Lied 292:1; Ps. 19:1, 5 (Krog); “Die liefde van Jesus is wonderbaar!”; Ps. 105: 1, 2 (T)*

Petrus se eerste brief het twee duidelike dele, in die eerste deel skryf Hy oor wat God gedoen het en hoe dit gelowiges verander het sodat ons vreemdelinge in hierdie wêreld geword het.

In die tweede deel leer hy dan hoe hierdie vreemdelinge-vir-die-wêreld dissipels van Jesus moet lewe – wat hulle moet doen, self al word hulle reeds so onregverdig behandel.

Die eerste ding waarop hy fokus is dat ons onderdanig moet wees, selfs as ons onregverdig behandel word. HY het drie voorbeelde gebruik in die samelewing waar ons onderdanig moet wees – aan die owerheid, aan ons werkgewers en dan in die huwelik.

Elke keer is die onderdanigheid die gevolg daarvan dat ons God se toekenning van gesag aanvaar.

Ons sigbare onderdanigheid aan mense maak ons onsigbare onderdanigheid en aanvaarding van God se besluite sigbaar.

Kom ons lees vandag verder hoe Petrus hierdie gedeelte oor onderdanigheid afsluit.

Jy sal agterkom dat ek bietjie verder lees as die indeling in die Bybel. Ek gaan lees tot by v. 16 want al het vers 15 en 16 te doen met die volgende deel, is dit ook van toepassing op hierdie deel oor onderdanigheid.

 Lees **<< 1 Pet. 3:8-16>>**

Hoe moet gelowiges lewe in ŉ wêreld wat ons eintlik nie tussen hulle wil hê nie?

Hoe moet ons optree teenoor ander mense, teenoor die regering, die verkeerspolisie, die munisipaliteit, jou baas by die werk, jou onderwyser by die skool, ander kinders, jou ouers?

Selfs en veral dalk as hulle nie in God en Christus glo nie, selfs as hulle onregverdig is met ons?

Ek gaan vandag veral op v. 8,9 en v. 15,16 fokus.

“Ten slotte” skryf Petrus want dit het te doen met alle omstandighede en nie net die drie wat hy genoem het van die owerheid, die werkplek en die huwelik nie.

Moenie so fokus op die mense aan wie jy onderdanig is of moet wees nie, fokus op Jesus en hoe jy sy Hom volg in alle omstandighede.

Wees eensgesind met alle gelowiges om die waarheid van God se Woord te ken en uit te leef, ook om saam onderdanig te wees aan die gesag wat Hy beskik het.

Nie eenheid met enige nonsies wat mense kwansuis uit die Bybel opdiep nie, maar ons moet ophou om te struikel oor onbelangrike verskille wat ons in sondigheid beterweterigheid en hoogmoed versplinter.

Jesus bid in Joh. 17 dat ons eenheid ŉ bewys sal wees dat Hy gekom het en dat Hy vir ons lief is – dit is hoe belangrik dit is...

Wees medelydend – moenie so in nou eie naeltjie vas staar dat jy ander se swaarkry miskyk nie, moenie wegkyk of jou eenkant hou van die swaarkry van ander mense nie,

dit kan mense in jou eie huis wees, of in die omgewing, selfs aan die anderkant van die aardbol.

Medelydend is om saam met hulle te ly,

sodat jy in die gedeelde seer voor God sal kom in gebed om genade en uitkoms,

sodat jy in die gedeelde swaarkry ŉ oop hart kan hê om te help met soveel as wat die Here vir jou gee om mee te kan help.

Wees liefdevol – hoe klink die woorde waarmee jy met ander praat,

kan mens die liefde van Christus hoor in jou woorde wanneer jy oor mense praat aan wie jy onderdanig moet wees – soos die regering, soos jou werkgewer en kollegas, jou onderwyser en ouers?

Jesus se liefde om selfs aan die kruis te vra dat sy Vader asseblief hulle sal vergewe wat besig is om Hom te vermoor?

Wees goedhartig – wees vol ontferming is ŉ ander vertaling.

God haal ons hart van klip uit en gee ons ŉ sagte hart waarop Hy sy liefde skryf – liefde vir God en liefde vir ons naaste.

Dit moet sigbaar word in die manier wat ons ons ontferm oor ander – natuurlik kan ons net soveel gee as wat God ons gee om te kan gee.

Watter hartseer is groter as die ewige dood in die hel wat vir ŉ ongelowige wag?

Sal ons nie met so ŉ mens medelye het, en ons ontferm deur hulle aan God op te dra en so te lewe dat hulle Jesus se liefde by ons leer ken nie?

Wees nederig – moenie te veel van jouself dink nie, skakel maar die trots skakelaartjie af.

Onthou dat alles waarop jy dink jy kan trots wees, is genade van God af.

Dankbaarheid ja, maar dankbaarheid in die besef dat dit God is wat gegee het.

Selfs al weet jy beter en meer, selfs al is jy reg – laat die manier hoe jy optree wys dat jy gesterf het, en dat jy nie meer vir jouself lewe nie maar vir Hom wat vir jou gesterf het.

En dan die moeilike opdrag in v. 9 dat ons nie kwaad met kwaad moet antwoord nie, maar dat ons kwaad met seënwense moet antwoord.

In plaas daarvan om jou kuite op ŉ knop te trek en jou naels te wys – te vra dat God ŉ seën werk en dan aktief meewerk in die vervulling van jou gebed.

Dit is seker vir jou duidelik dat ons dit nie uit onsself kan doen nie.

En dit is hoekom die wêreld dit nie kan doen nie – moenie dit van ongelowiges verwag nie...

Dit is net wanneer die beeld van Christus al duideliker in jou word dat Hy Homself deur jou sigbaar maak.

Fokus op Jesus – dit is immers in sy voetspore wat ons moet volg – wie is Hy, wat het Hy gedoen vir ander maar veral vir jou...

En terwyl jy op Hom fokus – in gebed, in die Bybel, in nadenke en gesprekke –

terwyl jy vasgenael op Hom fokus verander die Heilige Gees jou sodat jy al meer Jesus se beeld sal uitstraal (2 Kor. 3:18).

Dan sal jy vreemdeling in die wêreld wees. Jy sal soos ŉ lig in die donker uit staan.

Selfs al is jou geloofslewe soos ŉ baie flou vlammetjie sal dit baie duidelik sigbaar wees want die wêreld om ons is pik donker...

En dit bring ons by v. 15 en 16,

want as gelowiges so lewe soos waarby ons pas stilgestaan het, dan kan jy seker wees dat iemand, êrens gaan vra waarom?

Waarom bly jy onderdanig, waarom bly jy eensgesind en liefdevol en goedhartig en nederig?

 Wees gereed, sê Petrus, wees dan gereed om te vertel van die hoop wat in jou lewe.

Hierdie teks word baie keer gebruik as die basis vir wat hulle “apologetiek” noem.

Dit beteken nie om verskoning te vra soos wat ons verstaan met die woord “apologie” nie.

Dit beteken dat jy die waarheid van die Bybel verdedig.

Al daardie gesprekke en die lesings en videos dat God die wêreld gemaak het en dat die nie so per ongeluk vanself gebeur het nie, die debatte oor dwaalleer van die voorspoedsgodsdiens of die valsheid van die Jehova getuies – dit is alles apologetiek.

 Dalk is die goed partykeer ver bokant jou kop? Wel vir my ook...

Maar onthou, Petrus skryf hier vir gewone gelowiges soos ek en jy.

Party van hulle het dalk pas tot geloof gekom en het dalk nog nie eens Genesis gelees nie – wat nou nog ŉ debat voer teen mense wat nie in God glo nie.

As hy dit vir hulle skryf, dan beteken dit dat hy ook iets anders bedoel wat baie meer eenvoudig is.

En hoe maak mens as jy wil agterkom wat dit is? Jy kyk na die konteks waarbinne jy dit skryf.

Kyk weer saam na v. 15, *In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis* ***oor die hoop wat in julle lewe****.*

 Waarvoor moet Petrus se lesers destyds, en ons vandag, gereed wees?

Om ŉ antwoord te gee wanneer iemand ŉ verduideliking sou vra hoekom ons dan so anders as die wêreld dink en praat en optree.

 En waaroor is die verduideliking nodig?

 Oor die hoop wat in ons lewe.

Nou wat is die hoop wat in ons lewe?

 Nou kan mens maklik op loop gaan oor watter hoop in ons lewe nie waar nie?

Maar die vraag is nie wat dit kán beteken nie, die vraag is wat het Petrus bedoel,

wat het die Heilige Gees bedoel toe Hy Petrus geïnspireer het om dit te skryf vir die gelowiges destyds, en vir ons vandag?

Hoe kan mens agterkom wat Hy bedoel het? Jy’s reg- jy kyk na die konteks waarbinne hy dit geskryf het.

Van watter hoop het Petrus voorheen geskryf...

Hy het sy brief daarmee begin, 1 Pet. 3:3,4, “3Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.

Nou het ons 'n lewende hoop 4op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ons in bewaring gehou word.

Onthou dat die Bybel nie met hoop dieselfde bedoel wanneer ons sê ons hoop dit gaan reën nie. Met “hoop” bedoel die Bybel ŉ “sekerheid”, iets waarop jy kan staatmaak.

Omdat God aan gelowiges ŉ nuwe lewe geskenk het deur die opstanding van Christus uit die dood, daarom het ons ŉ lewendige, groeiende sekerheid van die allerwonderlikste erfenis wat klaar vir ons in bewaring gehou word in die hemel.

En wanneer iemand ŉ verduideliking sou vra waarom ons dan so anders as wêreld lewe,

dan moet ons gereed wees om vir hulle te vertel van hierdie hoop,

van hierdie sekerheid van ons erfenis, ŉ erfenis omdat ons ŉ nuwe lewe gekry het deur Jesus se opstanding.

Ons hoef nie iets van apologetiek te weet nie, ons hoef nie in debatte te gaan oor enigiets nie, ons hoef mense nie van iets te oortuig nie.

Jy moet maar net vertel van jou verlossing en jou nuwe lewe want dit is hoekom jy so ander kan lewe.

 Jy hoef niks in hierdie lewe meer te wen nie, jy kan maar alles verloor want die wen prys is klaar joune.

Nie omdat jy so oulik of so goed of so heilig en voorbeeldig is dat jy dit verdien nie, nee God het dit vir jou gegee deur Jesus se opstanding uit die dood.

Deur geloof in God se beloftes en in Christus offer en sy opstanding het God dit klaar vir jou gegee – en Hy pas dit op in die hemel.

Daar is iets wat ons gewoonlik miskyk wanneer ons mense tot bekering na God toe wil lei.

Lank voor jy iets wil sê oor geloof - lewe so dat mense ŉ verduideliking vra.

Wag maar, hulle sal vra...

En as hulle vra – vertel dan van jou nuwe lewe en van jou sekerheid oor jou hemelse erfenis.

Wat help dit om met beskuldigings oor sonde te praat as mense nie eers daarin glo nie?

Vertel van jou ewige verlossing – sonder teologiese debatte, vertel net hoe wonderlik dit vir jou is, hoe bly dit jou maak.

God het ons ŉ nuwe lewe gegee deur Christus se opstanding uit die dood,

lewe dan ŉ nuwe lewe met ŉ groeiende sekerheid, al maak dit van jou ŉ vreemdeling in die wêreld.

Want jou fokus is nie meer hier nie, maar op Jesus en op sy voetspore wat jy volg.

Wees altyd eensgesind, bedelydend, liefdevol, goedhartig en nederig. Antwoord kwaad en belediging met ŉ seënwens.

O, en wees gereed, wees gereed om te vertel van die lewende sekerheid van die allerwonderlikste erfenis wat reeds vir jou in die hemel bewaar word.